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ХИКМАТЛИ СЎЗЛАР ТАРЖИМАСИДА ҚОФИЯНИ САҚЛАШ
Акмалхон Абдуллажанов НамДУ доценти
Элёр Мамадалиев НамДУ ўқитувчи
Аннотация: Немис таржимони Навоийнинг мақолларини қандай таржима
қилди? Унинг таржималари қанчалик аниқ? Бу борада қандай қилиб у тилшуносликка
эришди? Таржиманинг қандай камчиликлари бор?Ушбу мақолада шунга ўхшаш саволларга
жавоблар берилган.
Калит сўзлар: образ , қофия , хикматли, сўзлар , мутаржим , Қофиясиз шеър ,
эстетик завқ , ғализ жумла , немис мутаржими , аслиятдаги тўла қофия , ассонанс
қофиялаш .
SAVING THE RHYME IN THE TRANSLATION OF WISDOM WORDS
Akmalkhon Abdullajanov Associate Professor of NamSU
Elyor Mamadaliyev is a teacher at NamSU
Abstract: How did a German translator translate the proverb of Navoi? How accurate are
his translations? How did he manage to achieve linguistic success in this regard? What are the
defects in translation? This article provides answers to these and similar questions.
Keywords: image, rhyme, wisdom, words, rhyme, poem without rhyme, aesthetic pleasure,
rhyming phrase, German rhetoric, Complete rhyme, original rhyming.
СОХРАНЕНИЕ РИФМЫ В ПЕРЕВОДЕ СЛОВ МУДРОСТИ
Акмалхон Абдулладжанов Доцент НамГУ
Элёр Мамадалиев-преподаватель НамГУ
Аннотация: Как немецкий переводчик переводил пословицы Навои? Насколько
точны его переводы? Как ему удалось добиться языкового успеха в этом отношении? Какие
недостатки в переводе? Эта статья дает ответы на эти и подобные вопросы.
Ключевые слова: образ, рифма, мудрость, слова, рифма, стихотворение без рифмы,
эстетическое удовольствие, рифмующая фраза, немецкая риторика, полная рифма,
оригинальный рифм.
Хикматли сўзлар таржимасида таржимонни фақат мазмун қизиқтиради.
Сабаби-шеъриятда бадиият, образ устун бўлса, ҳикматли сўзларда маъно ва мазмун
бирламчидир. Бироқ бундан, шакл аҳамиятсиз нарса, деган маъно чиқмайди. Чуқур
маънони англаш учун қулай ва гўзал шаклга солиб ўқувчига етказиш ҳикматли
сўзлар учун хос хусусият. Шакл мазмуннинг таъсирчанлигини оширади, маънонинг
ўқувчи юрагига етиб боришида катта ўрин тутади.
Хикматли сўзлар таржимасида мутаржимдан катта маҳорат талаб этилади.
Агар у сўз мазмунини сақлаб, шаклни бузса, ғализ жумла тузса, ҳикматли сўз ўз
таъсирини йўқотади. Борди-ю, таржимон гўзал, силлиқ шаклни сақлаб, мазмунга
лат едирса, у ҳолда ҳам мақсадга эришолмайди. Ҳам мазмунни, ҳам шу маънога мос
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нафис шаклни, лўнда ва ихчамликни уйғун ҳолда қайта ярата олса, бу таржимада
санъат яратиш бўлади. Ҳикматли сўзлар таржимасида мазмун ва шакл уйғунлиги
таржимон маҳоратининг кўзгусидир.
Шоир ҳикматларининг аксарияти шеърий йўлда экани, улар ҳажмининг
ихчамлиги ва пурмаънолиги, битта сўзнинг ўзи турли маъноларда ёки
кўринишларда қўлланганлиги немис таржимонини бир оз қийнаб қўйган кўринади.
Чунки у таржимада турли йўллардан фойдаланишга ҳаракат қилган.
Немис таржимони Навоий ҳикматли сўзларини аслиятга адекват даражада
ўгириш мақсадида қофиялашнинг бир қатор усуллуридан фойдаланган.
Ана шундай усуллардан асосийларини кўриб ўтамиз.
а) Мазмунни сақлаш мақсадида шаклни қурбон бериш. Шарқ мумтоз
адабиётида шеър қофиясиз бўлиши мумкин эмас. "Қофиясиз шеър сочилиб кетади.
Қофия ягона фикрни ифодаловчи мисраъларни бир-бири билан қовуштиради,
олдинги мисраъга қайтариб, уни ҳам эслашга ундайди" (1. 223-бет), шунингдек "...
қофия хушоҳанглик яратиш ва ритмни уюштириш орқали мусиқийликни
таъминлашга кўмаклашади,...шеърдаги муҳим фикрни таъкидлайди, образларни
реал гавдалантириш учун хизмат қилади" (2.127-бет). Жумладан, ҳикматли сўзларда
ҳам юқоридаги муҳим вазифаларни бажариш билан бирга, ҳикматли сўзнинг
ифодалилигини оширади, мазмунни хотирада сақлаб қолишга ва кейин тез эсга
олишга ёрдамлашади, ўқувчига эстетик завқ беради (қ. : 3.332-бет).
Навоий назмни гулшандаги гулларнинг саф тортиб, очилиб туришига, насрни
эса, уларнинг ерда тўкилиб, сочилиб ётишига ўхшатади ва шакл ҳақида ёзади:
Назмки ҳам сурат эрур х/в/аш анга,
Зимнида маъни доғи дилкаш анга (4.62-бет).
Қофия ҳамма халқлар шеъриятида ҳам бир хил мавқеъга эга эмас. Жумладан,
немисларда, бошқа Европа халқлари шеъриятидаги сингари, шеър қофияли ёки
қофиясиз бўлади (қ.: 5. 82-бет). Буни ҳисобга олган немис мутаржими ҳикматли
сўзнинг мазмунини тўла сақлаб қолиш мақсадида кўпгина байтлар таржимасида
қофияни қурбон қилган:
Неча зарурат аро қолғон чоғи,
Чин демас эрсанг, дема ёлғон доғи (4.209-бет).
Darf‘s nicht die Wahrheit sein, so schweige fűglich,
doch lass dich ja nicht ein auf feiges Lűgen (6.96-бет).
Мазмуни: "Ҳақиқатга эришишнинг иложи бўлмадими, унда миқ этма, аммо
иродасиз ёлғонга бўйин эгма".
Аcлиятдаги "чоғи"-"доғи" сўзлари ўзаро қофияланган. Улардаги "ғ" ҳарфи равийдир.
Равийдан кейин "и" унлиси келаяпти. Бунинг натижасида ҳикматли сўзнинг
қофияси бой ёки бойитилган қофияга айланаяпти. Немисчада эса "fűglich"-"Lűgen"
калималари ўзаро қофияланмаган. Натижада, ҳикматли сўз аслиятдаги
жарангосини, эмоционал таъсир кучини йўқотган. Бироқ мутаржим шаклни қурбон
бериш эвазига ҳикматли сўзнинг мазмунини немис китобхонига аниқ етказишга
эришган.
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Шуни ҳам унутмаслигимиз лозимки: "Агар таржимон аслият мазмунига
аҳамиятсиз мутлақо янги қофияларни топишга мажбур бўлса, шоирнинг ғояси
яққол ўзгариб кетади" (7. 312-бет). Натижада, аслият мазмуни қофия талаби билан
бирмунча ўзгаришга учрайди (қ.: 8.135-бет). Агар кўриб ўтган мисолимизда немис
мутаржими ҳам қофияларни мажбуран бир-бирига мослаганида эди, эҳтимол,
ҳикматли сўзнинг мазмуни немисчада ғализ чиқиб қолган бўларди.
Навоий "...шаклнинг мазмундан устун қўйилишига қарши чиқади. Шунинг
билан бирга, шаклни менсимасликни ҳам қоралайди. Шакл мукаммаллигини
Навоий сўз санъаткорининг муҳим белгиси деб ҳисоблайди" (9. 212-бет). Буни яхши
тушунган рус мутаржимлари мазкур ҳикматли сўзнинг мисраъларини ўзаро
қофиялаганлар:
Когда придет пора держать, смотри:
Коль правдн не сказал - и лжи не говори (6.47-бет).
Демак, рус таржимонларининг ютуғи қофияни рус тилида ҳам сақлай
олганлигида намоён бўлади. Аслиятдаги тўла қофия русчада оч қофияга айланган.
Лекин мазмунга путур етмаган.
б) Немис тилининг ички имкониятларидан фойдаланиб, мисраъларни
қофиялаш.
XVII асрдан бошлаб немис шеъриятида лабланган унлиларни лабланмаган
унлилар билан қофиялаш бошланди (u-i; о-е; iе-еu) (қ.: 10. 382-385-бетлар). Бундан
ташқари, немис тилида ундош ҳарфлар ассимиляцияланади, натижада жарангли d,
b, g ундош ҳарфлари сўзнинг охирида t, р, k, ch каби жарангсизга айланади (қ.: 7.
307-308-бетлар). Табиийки, бу ҳолат немис тилидаги қофияланиш шартларини
енгиллаштиради. Немис таржимони ҳам бу ҳолатдан унумли фойдаланган. Биз
буни шоир рубоийсидан олинган қуйидаги ҳикматли сўзнинг таржимасида
кўришимиз мумкин:
Даврон элининг жисмида ҳам жон бўлғил,
Ҳам жонлариға мояи дармон бўлғил (11. 581-бет).
Немисчаси: Die Seele deiner Zeitgenossen sei
Und ihrer Seelen Stűtze, fest und true (12. 98-бет).
Мазмуни: "Замондошларинг қалби ва улар қалбининг cодиқ ҳамда мустаҳкам
таянчи бўл".
Миcолимиздаги "еi" ва "ue" дифтонглари мисраъларни бир-бирига
қофиялашга хизмат қилаяпти.
Энди мана бу мисолга ўтамиз:
Ушоқ қанд ун тузга монанд эрур,
Ва лекин бири туз, бири қанд эрур (13. 100-бет).
Zwar ӓhnlich Salz und Zucker allenfals sich,
Jedoch schmeckt Zucker suss, und Salz salzig ( 1 2 . 1 0 1 -бет) .
Мазмуни: 'Гарчи туз ва қанд ўхшаш бўлса ҳам, бироқ қанднинг мазаси
ширин, туз эса шўрдир".
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Мисолимиздаги "sich-"salzig" калималаридаги жарангли "g" ("г") товушининг
сўз охирида жарангсизланиб, "ch” га айланиши натижасида биринчи мисраъ билан
иккинчи мисраъ ўзаро қофияланган.
Шунга ўхшаш, жарангли ундошларни жарангсизи билан қофиялаш усулини
ўзбек шеъриятида ҳам учратиш мумкин. Масалан:
Ғуссаларни айлади барбод,
Фақат шунда у қозонди от (14. 19-бет).
Ёки:
Шудир этган қиз кўксини оқ,
Ва йигитнинг кўкрагини тоғ (14. 8-бет).
Ассонанс усулида қофиялаш. Ассонанс қофиялаш усулида қофияланаётганда
урғули бўғинлардаги унли ҳарфларнигина бирдай ёки қисман бир-бирига мос
жаранглашини ҳисобга олганлар. Унлидан кейин келган ундош ҳарфларни эса
умуман эътиборга олмаганлар. Чунки XIX асрнинг бошларида немис шеъриятида
қофия унчалик қаттиқ талаб этилмаган. Бу усул немис шеъриятига XIX асрнинг
бошларида испан романсларига тақлид қилиб шеър ёзиш орқали кириб келди. Бу
усулни немис шоири Ҳ.Ҳайне шеърларида учратиш мумкин (қ. : 15. 115-бет).
Қуйидаги ҳикматли сўзнинг немисча таржимасида қофиядош калималарнинг
охиридаги ҳарфлар, умуман, бошқа-бошқа товушларни беради:
Неким қилди жоҳилки, эрди ямон:
Тутуб акси, топтим ямондин амон (13. 395-бет).
Ich sah der Ignoranten Tun – und war entsetzt darűber,
da tat ich alles ungekehrt, - und ich entging dem Ȕbel (12. 97-бет).
Мазмуни: "Мен нодон турмуш тарзини кўрдим ва бундан даҳшатга тушдим,
ҳаммасининг аксини қилган эдим, офатдан қутилдим".
Немисчада "ber" билан "bе1" бўғинлари орқали мисраълар бир-бири билан
қофияланган. Немис шеъриятида қофияланган бўғинлардаги охирги унлидан олдин
турган ундош ҳарф таянч ундош деб аталади. Агар ана шу ундошлар ҳам бир-бирига
мос жарангласа, у ҳолда бу қофия бой қофия ҳисобланган.
Демак, буни ҳисобга олсак, биз юқорида кўриб ўтган мисолимиздаги "darűber"
- "dem Ȕbel” калималари XIX аср немис китобхони учун бой қофиялар ҳисобланган.
Бироқ замонавий немис китобхонига бундай ассонанс қофиялар анъанавий қофия
эмас. Чунки замонавий немис шеъриятида юқорида кўриб ўтилган лабланган
унлиларнинг лабланмаганлари билан қофияланиши ва жарангли ундошларнинг
бўғин охирида жарангсизланиб қофия ҳоcил қилиш ҳодисаси бор, холос. Қолган
ҳолатларда қофия ҳосил қилаётган барча товушлар ҳамоҳанг жаранглаши лозим.
Навоий ҳикматли сўзларини ассонанс қофия усули билан ўгирилганларининг асл
жарангоси замонавий немис китобхонига етиб бормаган.
Иржи Левьй немис шеъриятида мавжуд бундай ассонанс қофиялаш усулига
шундай баҳо беради: "Немис ассонанслари ўзининг саёзлиги ва ифодасизлигига
қарамай, баъзан қофиянинг сақланиши учун қулай имконият яратади" (7. 312-бет).
Демак,
таржимада
қофиянинг
аслиятдаги
шаклини
сақламаслик,
қофияланиш шартларини енгиллаштириш мақсадида (албатта, бу мутаржимга
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қулайлик туғдиради) унинг шаклини ўзгартириб, аслиятдаги қофиялаш усулига мос
келмайдиган
шаклдаги
қофияланиш
турлари
билан
бериш
асарнинг
оҳангдорлигини, ўқувчига эмоционал таъсирини камайтиради.
Хуллас, немис таржимони таржимада аниқликка эришиш мақсадида турли
усуллардан фойдаланган. Немис китобхонига мазмунни тўла бўлмаса ҳам, маълум
маънода, етказишга эришган. Бироқ қофияни қайта яратишда немис адабиёти
қонун-қоидаларига мойиллик сезилади.
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